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March 29, 8.00 p.m. local time was the day to reckon with the Power of  One.  Whether in 
Caracas, Kathmandu, Manila, or Washington DC, it makes a difference to see millions of people 
around the globe, raise their global environmental consciousness by turning off the lights for 
one hour. The net effect of turning off the light even for one minute would be great; an hour 
would be environmentally significant. As an individual act, it could give new meaning on how 
you care about the environment around you, your extraordinary potential as an Earth Saver.   
 The Power of One  was exhibited on Earth Hour to remind the global society of the need to  
manage our resources directly e.g. the rain forests, the river water that flows closest to our 
village, town or city, the forest lands, national parks, the tilled or barren  land, energy whether 
it is produced using hydro electricity, kerosene or diesel; natural resources such as forest wood, 
 leaves and  coal.  The Earth Hour  also engendered our thinking, for instance: the role of 
women in our households, how they help save electricity or other precious fossil fuel resources 
while cooking for the entire family. It was also a day to remember the problems that arise from 
the unbalanced management of resources; conflicts of interest or conflicts over resources, 
resource management‐induced disasters and how communities can respond to them.  
Last year, on March 31, 2007, 2.2 million people and 2,100 businesses in Sydney, Australia, 
captured the attention of people around the world by simply switching off their electricity.  
Many Australians turned out at Sydney Harbor for a beautiful evening stroll, using it as a time of 
reflection on what can be done to conserve on burning non‐renewable energy supplies at the 
current non‐sustainable pace.  In Nepal, this year, some of the country’s environmentalists plan 
to do the same in their local neighborhood converting everyone’s focus to the Power of One, 
although Nepal is already facing several hours of load shedding each day, due to short sighted 
energy planning in the eighties and the nineties.  According to Australian environmentalists, the 
simple‐act‐turned‐massive‐collective‐measure reduced the city’s energy consumption by over 
10 percent—the equivalent of taking 48,000 cars off the road for an hour.   
According to Jim Hacker, a well known American environmental writer, the people of the 
United States represent less than five percent of the world’s population, but consume 24 
percent of the planet’s resources. He believes, if the rest of the world rose to the U.S. level of 
consumption, four additional planets would be needed to supply the resources and absorb the 
waste. Hacker believes though, America can level off without living “off the grid”.  
 If thermostats in every American household were lowered 1 degree Fahrenheit, the nation 
would save 230 million barrels of crude oil—enough to fill an oil tanker 400 times, the amount 
that’s coming in from Iraq every year.  If  40 million Americans living in two American states, 
spent one minute less each day in the shower over their lifetimes, they would save 4 trillion 
gallons of water—the total amount of snow and rain that falls over the entire lower 48 United 
States in a day.   If every American household turned off the lights for one hour at 8 p.m. local 
time on March 29 during the World Wildlife Fund’s Earth Hour 2008 (www.earthhour.org), it 
would prevent more than 16,610 tons of carbon dioxide from being released. 
This year’s Earth Hour took place on a larger scale globally.  Millions of people around the 
globe, in cities large and small, switched their lights off for one hour.  
In Nepal’s context, the Power of One has a special meaning on a different plane. The Bali 
meeting on Global Climate Change focused on four main issues that matter a lot to Nepal: 
global climate change and its impact mitigation, adaptation, financing and technology adoption. 
In the post‐Bali period, Nepal’s environmental development received a definite boost from the 
World Bank in the form of USD 514,786 for Nepal’s role in reducing emission of greenhouse 
gases.  Such incentives can work wonders for those who advocate the Power of One! It can 
propagate Nepali environmental education, rechanneled to push biogas and alternate energy 
consumption projects in Nepal at a larger scale, and launch bio‐gas and solar energy 
alternatives.   
 There are three major threats to the Nepali environment in 2008 and onward years: one, the 
increased chemical pollution of  Nepali rivers has created  a future resource grave for those 
living by its  banks;  two,  the near 46 percent  aviation market lurch has seen over‐extensive 
use of  Nepali open skies affecting the ozone and increasing carbon level; and three, cutting 
down  trees for  fuel wood  by 46 percent of the Nepali families still living below USD 2 a day  
has meant over dependence on forestry resources  thus  posing a serious  environmental 
harbinger to the Himalayan ecology. It was felt in the Bali Conference’s sidelines that it was 
time that countries such as Nepal, Maldives and Fiji accelerated funding and coordination 
efforts to make poverty reduction programs environmentally viable.  This is where the Power of 
One comes in handy by encouraging matching individual Nepali efforts  to the global 
environment crusade.   
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